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ABSTRAKT
Relizimi i kishës Notre Dame du Haut në Ronchamp, më 1955 nga arkitekti francez Le
Corbusier, krijoi shumë diskutime dhe hamendje. Le Corbusier nuk kishte përdorur
stilin e tij “maqina e kohës” siç pritej, përkundrazi me këtë objekt ai arriti kulmin e stilit
të tij të vonshëm të ndërtimit. Surealismi u bë çelësi i tij.
Polemikat kryesore ishin ato se çfarë po ndodh me artin në përgjithësi? Art pa rregulla?
Çfarë arkitekture po krijohej? Po rregullat e modernës ku mbetën? Por Ronchamp si
objekt nuk ishte i madh për tu shfrytëzuar si kishë!
Bota po ndryshonte me hapa shumë të shpejt. Ishte e pamundur të përceptohej koncepti
i projektimit të lirë dhe ikja nga rregullat e gjertanishme, si: nihilizmi*, objekte me
ngurtësi të butë, pastas si rregulla bazë kishim pesë pikat e krijuara nga Le Corbusier,
saqë edhe vetë Papa Pius XII ngjalli shumë debate dhe paknaqësi në lidhje më këtë
objekt. [1]
Pas Luftës së Dytë Botërore dhe pas pranimit të shumë kritikave si ndaj arkitektit ashtu
dhe ndaj gjithë stilit të modernës, nxitet një vetëpërgënjeshtrim heroik të cilin Le
Corbusier do e shfaqë tek Ronchamp-i. Notre Dame du Haut, objekti ku arkitekti i then
të gjitha parimet dhe çdo kriter të tij që e kishte deri në këtë periudhë, sikur kjo të mos
mjaftonte, theu edhe rregullat të cilat kisha i mbante deri në atë kohë në lidhje me
objektet fetare, si shembull parimi “strukturë shprehëse” nuk ishte i pranishëm, muret
ishin të thjeshta, pa suvatim dhe të lëna vetëm me beton dhe krejtësisht të lira e jo
“kështjella” siç pritej të shihej. Le Corbusier shprehet se “epoka jonë është e përcaktuar
nga dita në ditë nga vetë stili i saj” [2]
Pavarësisht besimit të arkitektit, ai arrin të bëjë një vepër madhështore e cila njihet si
simbol i Vatikanit II dhe njëkohësisht i përmbushë të gjitha nevojat e një besimtari.
Duke filluar nga ana funksionale, natyraliteti i materialeve, dhe duke e përmbyllur me
një përfeksionizëm të ndriçimit. Përzgjedhja e materialit dhe format e kurbëzuara zgjuan
shumë polemika si pozitive ashtu dhe negative. Një pjesë e njerzve e cilësuan si objekt
me shije të ulët dhe të varfër.
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Në bazë të kërkesave të klientit u gjykua si objekt me funksionalitet të arritur në mënyrë
përfekte, jo vetëm nga famullia por edhe nga tërë Roma, përderisa një pjesë e
arkitektëve e gjykonin për mungesë funksionaliteti, por pjesa tjeter e lartësoj anën
funksionale të kishës.
A do të thotë kjo që nëse materiali është beton, objekti do të krijoj ndjenja brutale? Le
Corbusier krijoi “kitch”? Themeluesi i pesë pikave të modernës krijoi këtë objekt i cili
nuk ka asnjë ndjenjë ndaj vetë modernës? Kush është Le Corbusier saktesisht tani? Këto
ishin diskutimet kryesore që krijuan një zhurmë të madhe.
Fuqishëm besohet që Le Corbusier u bazua në traditë dhe në religjion gjatë punimit të
kishës, pa pasur kompromis me filozofinë e arkitekturës së deritanishme. Ai nuk e
humbi bazën për të cilën ju kërkua të projektoj, por gjithësesi gjeti rrugë të tjera
shprehëse. Ka qenë pjesë e arkitekturës së tij e gjitha, forma, materialet dhe e gjithë
mënyra e organizimit të objektit, thjeshtë këtu e kemi një shfaqje të filozofisë
arkitektonike të tij.
Ky ishte Le Corbusier, një njeri i papërsëritshëm dhe i pazëvendësueshëm, regjistrues i
jashtëzakonshëm i ngjarjeve historike, i dështimeve dhe rifillimeve ekzistenciale.

* Latinisht: Nihil-asgjë. Refuzimi i të gjitha parimeve morale apo fetare si mjet i vetëm i
ekzistimit të shoqërisë në progres.

[1]- Khaled Mohamed Dewidar, Amr Farouk El-Gohary, Maged Nabeel Aly,
Hebatallah Aly Salama Mutual relation between music and architecture
[2]- Lee Jenkinson, André G.P. Brown, Frank Horton Architectural design and drawing
Liverpoop 2000
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Poashtu edhe profesor Arbër Sadiku ishte përkrahës dhe më ka ndihmuar në cilësinë e
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5. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Tradita nuk mund të mendohet si një trashëgimi statike e së kaluarës që trashëgohet nga
njëri brez në tjetrin, por si një riinterpretim dinamik i së kaluarës për ndriçim të
nevojave të së tashmës dhe të ardhmës.
Ndër problemet kryesore që ballafaqohen arkitektët këto ditë, është mungesa e njohjës
historike të arkitekturës. Mungesa e njohjës të së kaluarës paraqet shkatrrimin e të
tashmëse. Kjo është ndër arsyjet kryesore që tani krijimi i objekteve me një shije vërtetë
të ulët e të varfër është çdo herë e më tepër e pranishme.
Le Courbusier njihet si pinoner i arkitekturës moderne dhe kontributi i tij i
vazhdueshëm që e dha për arkitekturën bëri që arkitekti të jetë një ikonë e pavdekshme
jo vetëm në arkitekturë por në gjithë sferat e artit.
Edhe pse asnjëherë nuk arriti ti përfundoj studimet universitare, mendoj që është person
ideal studimi duke i ditur shenjat që ai la në botën e arkitekturës. Duke filluar me Villa
Savoye, 1928 me pastërtinë e rregullësinë që arriti të përdorë tek ky objekt. Por pastasj
kemi kishën Notre Dame du Haut, 1954 e cila është pika ku arkitekti arriti të dal nga
kornizat e arkitekturës moderne të krijuar deri tash. Mirëpo gjithçka duke i’u përshtat
lokacionit dhe nevojës që kërkohej. Kisha e projketuar për vizitor dhe individ besimtar,
duke përdorur kryesisht materialet e ofruara nga vetë lokacioni, arrin në mënyrë
madhështore të prekë ndjenjat e vizitorëve. Edhe pse e kemi një objekt shfaqës dhe
revolucionar, çdo gjëje i është bërë studimi paraprak dhe u ndërtua mbi baza
racionalizmi.
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6. METODOLOGJIA

Kërkimet i kam bërë në përmes librave e hulumtive të cilat përmbajnë instruksione,
fotografi e studime shkencore të kryera paraprakisht nga profesionistët e kësaj lëmie,
listën e tyre e kam vendosur në kapitullin e referencave. Materialet janë grumbulluar,
sistemuar dhe pastaj shfrytëzuar për hartimin e punimit. Këto publikime përmbajnë
historik, përshkrim dhe rëndësinë e arkitekturës për individët. Por përmbajnë edhe
studim psikologjik mbi fushën e përceptimit dhe ndikimit të arkitekturës dhe hapësirës
në ndjenjat dhe përjetimin emocional të njeriut gjatë kohës që gjendet apo kalon nëpër
atë hapësirë.
Poashtu pjesë të metedologjisë e kemi edhe intervista të realizuara nga arkitektët të cilët
patën rastin të vizitojnë kishën nga afër.
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7. HYRJE

LE CORBUSIER (1887-1965)
(“ASKUSH NUK ISHTE SI LE CORBUSIER, I SHARË MË GJATË DHE ME
KËMBËNGULJE” ANDREA MALRAUX)

I lindur si Charles- Edouard Jeanneret-Gris më 6 tetor 1887, në La Chaux-de-Fonds,
Zvicërr. Që nga mosha e re Jeanneret ishte i tërhequr nga artet vizuale me ç’rast filloi
studimet në La-Chaux-de-Fonds Art School. Mësuesi me ndikim më të madh tek ai

ishte Charles l'Eplattenier, të cilin Le Corbusier e quante si “zotëria im” dhe mësuesi im
i vetëm.
Kishte kohë që arkitektët kishin filluar t’i ikin tradicionalës dhe të përqendroheshin në
epokën e modernizmit, frymë e re që po përhapej, duke krijuar shpirt të lirë të ndërtimit.
Këtë periudhë kemi shfaqjen e thjeshtësisë, arritje në material, vënia në pah e
funksionalizmit, si elemente bazë merreshin format e thjeshta gjeometrike, inspirimet në
natyrë, minimalizmi etj.
Është periudha e të ’30-ave, ajo e cila do e bëjë Le Corbusier-in të shëndrrohet në një
ikonë të pavdekshme. Do e fitoj vëmendjën e botës përmes kryeveprës Villa Savoye
(1928-1931) në Poissy të Francës. Është e pamundur të kemi përsëritje të një vepre të
tillë, kjo kaloj në mit dhe i sjelli pavdekshmërinë arkitektit. Këtu arkitekti krijoi pesë
pikat e modernës gjë e cila e bëri që vepra të jetë bazë e modernës dhe njëkohësisht
edhe shembulli primar e më i famshëm i stilit internacional. Krijimi i pesë pikave, sjellë
një revolucion të ri në arkitekturë. Këto njihen si parimet e arkitekturës moderne.
Vitet e ’30 më tepër njihën si mosrepsketim i rregullave të viteve ’20-ta. Edhe vetë
përcjellësit më besnik të kësaj periudhë fillojnë të shohin mundësi të reja si në aplikim
të materialeve, planimetri të lirë, pilotis, dritare horizontale, fasadat e pasterta, kulmi i
rrafshët, ndjekja e vijave të drejta horizontale apo vërtikale, eliminimi i detajeve të
panevojshme, pra filluan ti iknin epokës së maqinës dhe ti afrohen natyrës. Arkitekti
Mies Van der Rohe erdhi me një moto të re kushtuar arkitekturës që ndodhte këtë
periudhë “Të sillet njeriu, natyra dhe arkitektura bashkë në një unitet më të lartë”
8

Arkitektura tani shihej në rrezik të madh, pretendohej që është diçka artificiale e cila
nuk ngritej në baza të tradicionalës aspak, dhe e udhëhequr nga personat dominues të
cilët punojnë vetëm për interesa personale.
Le Corbusier fillon ti shfaqë edhe idet e tij urbanistike që i kishte projektuar së bashku
me Pierre Jeanneret, mirëpo haste në kundertishme të vazhdueshme, ku arkitekti
fuqishëm argumentonte se e gjithë kjo është e nevojshme, tani erdhi me termin
“Arkitekturë apo Revolucion” i cili artikull do të botohet në revistën e tij L’Esprit
Nouveau. Shumë njerëz ëndërrojnë për një botë më të mirë, Le Corbusier bëri hapa drejt
saj dhe e planifikoj një të tillë.
Pas maskës elegante të arkitektit po fshij një vetmi dhe errësirë e plotë…
Lufta e Dytë Botërore dhe ngjarjet e saj e bënë Le Corbusierin të rimendoj për nocionin
makina e civilizimit, e cila ka qenë pjesë kryesore e gjitha punimeve të tij gjatë të 20ave dhe 30-atve. Le Corbusier pa luftën si një maqinë e cila u khty komplet kundër
civilizimit. Ai filloj prej vetës, me ndryshimin tek vetja duke ndikuar në tërë
arkitekturën. [1]
Ishte periudha pas Luftës së Dytë Botërore, kur rritja lagjet e varfëra në Paris ishte çdo
herë e në numër më të madh. Le Corbusier si një funksionalist i mirë që ishte, me
shtjellim shumë vjeçar të mendimit urbanistik, krijoi mënyrat efikase për t’i shpëtuar
njerëzit nga kjo krizë e strehimit. Ai çdo herë e më tepër thellohej në pjesën e
urbanizmit, por skemat e tij u pritën me kritika dhe përbuzje prej pjesës dërrmuese. Tani
brut betoni ishtë materiali i pandashëm i arkitektit. Material i cili refuzon çdo elegancë
formale. Por pas ndërtimit të Njësive të banimit (Unite d’Habitat) në Marsajë, brut
betoni u bë zgjedhja e parë për ndërtimet në tërë Evropën. Dhe tani tek Le Corbusier
vlerat artistike i kemi drejtpëerdrejt në pjesën konstruktive, si të ishte duke punuar me
ndonjë skulpturë betoni. Fasadat janë të analizuara dhe të punuara prej fillimit nga të
gjitha anët e objektit. Kemi shfaqje të vëllimeve nga betoni që arrijnë të shpojnë
peisazhin dhe jo të bëhen një me të.
Nëse e analizojmë periudhën nga Lufta e Dytë Botërore e deri tek vdekja e tij, ne mund
të vërejmë qartë që arkitekti vazhdimisht ishte në kërkim të ideve të reja dhe çdo herë i
gatshëm për ndryshime apo edhe transformime të tërë arkitekturës moderne.
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Zhgënjimet që kishte vite me radhë, besohet që kanë ndikuan që arkitekti të krioj një
objekt në të cilën ka guxim të mohoj rregullat e vetëkrijuara ndër vitësh dhe të merr një
kthesë rrënuese. E kemi fjalën për kishën në Ronchamp. Kishë e cila pas ndërtimit
shokoi kritikët.
Kur Le Corbusier krijoi pesë pikat në Villa Savoye ai sjelli një revolucion të ri në
arkitekturë. Hapësirat e Villa Savoye nuk janë në vetvete dinamike, meqenëse bazohen
mbi barasvlerën mes të brendshmes dhe të jashtmes, por do të bëhen përmes
përshkrimit, transparencave, “lojës mjeshtërore të vëllimeve të pastra nën dritë” që
përcaktojnë gjuhën. [1]. Tek Villa Savoye vërehet një kujdes i shtuar sidomos në
fasadën e bardhë dhe tërësisht të pastër. I gjithë objekti ngritet në shtylla, kemi
planimetri të pastër me përdorim të formave të rregullta gjeometrike, dhe duket që
objekti shkon në një linjë dhe gjithçka është e baraspeshuar. Pastaj arkitekti na vjen me
kishën Notre Dame du Haut. Objekt i cili nuk përmban asnjë nga kriteret që ai vetë i
kishte formuluar më parë. Mohon pesë pikat e tij, mohon çdo hallkë racionale dhe çdo
propozim didaktik. I gjithë objekti është me mure të lakuara, edhe vetë dyshëmeja! Por
çfarë ndodhi me dritaret horizontale? Tek Ronchamp ato kaluan në hapje të
dimenzioneve të ndryshme, në disa raste edhe vetëm si shpim i murit. Ky objekt nga
asnjëri kënd nuk ngjason me Villa Savoye, si të ishte falimentim i saj. Këtu është
arkitekturë krejtësisht tjetër, kemi më tëpër aplikim të formave organike. Por studimi
paraprak disa vjeçar është i pa mohueshëm edhe në këtë objekt.
Tek Ronchamp arkitekti përqafon surrealismin, lëvizjen revolucionare. Mendohet që
refuzimi si kryearkitekt i Francës bëri që Le Corbusier të zhytet në një botë studimi
mistik e cila e shfaqet tërësisht tek Ronchamp. Ky do të jetë objekti i ri personifikues i
arkitekturës shfaqëse të arkitektit.
Pavarsisht asaj se sa të kundërta janë këto dy objekte, si nga materialet, projektimi,
funksioni e shfrytëzimi i tyre, të dyja janë të ndërtuara në bazë të prerjes së artë.

[1]- Bruno Zevi Historia e Arkitekturës moderne
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8. NOTRE DAME DU HAUT – RONCHAMP
“KËTË MONUMENT DO I’A DEDIKOJMË NATYRËS”

8.1 HISTORIA E KRIJIMIT TË SAJ

Kisha Notre Dame du Haut është pika më e lartë e kondrës Bourlemont në Ronchamp,
pjesë lindore e Francës. Gjatë mesjetës kjo ka qenë qendra për pelegrinazhin dedikuar
Virgjërës Mari. Gjatë rrugës Basel-Paris, mund të vërehet kisha nga larg mirëpo për
vizitë të saj gjithsesi duhet të nisesh enkas për atë qëllim, pasiqë pjesa prej rrugës
kryesore e deri tek maja e kodrës është e pabanuar. Shumë kritikë të Le Corbusier-it në
lidhje me lokacionin shprehën se e gjithë rruga është e mbuluar me pemë, gjelbrim e
qetësi dhe përfundon me një kub të ngurt e të pajetë betoni.
Kisha ekzistuese, në fakt është aty për të "zëvendësuar" kishën neo-gotike që u
shkatërrua gjatë një beteje në vitin 1944 nga nazistës gjerman. Pas luftës gjendja
politike nuk ishte edhe aq e mirë dhe filloi përndjekja e arqibishopëve dhe klerikëve
tradhtarë që mendohej të kenë vepruar kundër interesit të shtetit. Gjersa vendi ishte në
këtë gjendje kaotike u formuar edhe komisioni i parë për rindërtimin dhe rregullimit të
kishës së re në krye me Arqibishopin e Besanconit– Maurice-Louis Dubourg, i cili i
premtoi Komitetit të Peshkopëve të Artit sakral që kjo punë do të bëhej në përputhje të
plotë me kërkesat e tyre. Por, pas takimit të parë me Le Corbusier ai i jep liri të plotë në
mënyrën se si i qaset projektit dhe atë çfarë do të thotë. [1]
Për të arritur deri në pikën ku vendoset që Le Corbusier të jetë arkitekti që do të
projektonte Ronchamp, kishte shumë kontradita mes priftërinjve, arqibishopëve dhe
Vatikanit. Duke qenë se Le Corbusier njihej si një arkitekt që vazhdimisht thente
rregulla, konservatorët brenda Zyrës së Shenjtë bënin rezistencë që kisha e ardhme në
Ronchamp t’i përshtatet artit fetar e kërkesave të tyre dhe një pjesë e tyre ishin të bindur
se ai nuk është arkitekti adekuat.
Le Corbusier duke qenë një nga arkitektët më të njohur të kohës, përmes projektimit të
kishës do të bëjë revolucion në vetë kishën si objekt fetar. Kjo ndikon në atë që kjo
kishë të ketë interesim edhe nga persona të tjerë që nuk janë aty vetëm për të vizituar atë
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si objekt kulti por edhe si kulturë, art, arkitekturë, filozofi, sociologji dhe aspekte tjera të
ndërthurura bashkë.
Le Corbusier fillimisht refuzoj të pranoj kërkesën për dizajnimin e kishës, sepse siç u
shpreh ai “Unë nuk punoj për institucione të vdekura”, por Canon Ledeur arriti të i’a
mbushë mendjen duke i ofruar arkitektit liri të plotë në projektim. [2]
Pas publikimit të disa artikujve në lidhje me Ronchamp*, autoritetet e Vatikanit
kritikuan ashpër Dominikanët duke ju ofruar një "rishikim" të artit fetar, dhe që Zyra e
Shejtë të vazhdoj monitorimin e ngjarjeve në Ronchamp nga afër. Për kardinalin
Guiseppe Pizzardo, Sekretar i Zyrës së Shejtë, kisha e Le Corbusier është debati kryesor
dhe më i rëndësishëm i cilësur si një simbol i shkeljeve të rrezikshme.
Gjëtë 1955, Papa Puis XII e adresoi këtë problem direkt në enciklikën* e tij:
“Gjatë këtyre viteve të fundit, disa artist të caktuar, rëndë i ofenduan rregulloret e
kishës, kishin guxim të ndërhyjnë në punët e kishës të natyrës personale, komplet
mungon frymëzimi fetar dhe plotësisht në kundërshtim me rregullat bazë të artit. Ata
përpiqen t’i justifikojnë këto aktivitete të mjerueshme me argumente të çuditshme të
cilat pretendojnë t’i nxjerrin nga natyra apo nga vetë arti. Në fakt, ata thonë që inspirimi
të cilin artisti ka është i lirë, dhe se kjo nuk është e mundur që frymëzimi të paraqitet tek
ligjet apo normat e huaja të artit, qofshin ato fetare apo morale, sepse kjo do e ofendoj
në masë të madhe dinjitetin e artit, dhe t’i vë pranga edhe artistit të udhëhequr nga një
frymëzim i shenjtë... megjithatë, shprehja "Art për hir të artit" përbëjnë një vepër të
rëndë kundër vetë Zotit” [1]

*Shënim: Gjatë të ’50-ave kishte revista të ndryshme që publikuan shkrime rreth
Ronchamp, por për arsyje të kalimit të gjatë kohor, është vështërsuar gjetja origjinale e
materialeve. Disa nga revistat:
- La Parisien,
-The architectural review,
-L’Architecture d’Aujourd’hui
*Enciklika- letër dërguar nga Papa për të gjithë priftërinjët e kishës
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Referenca "artist të caktuar" padyshim qe kishte të bëjë me bisedën që kishte ndodhur
para disa viteve kur u diskutua për mbikqyrjën e Ronchamp-it nga Domenikët. Në fakt
Papa i shqiptoi këto fjalë menjëherë pasi arkitekti bëri publikimin e tij të parë
autobiografik të kishës, në të cilën ai deklaroi që frymëzimi në Ronchamp ka qenë
totalisht "i lirë". Pikërisht vepra ku Papa më së shumti kritikoi. Tensionet ishin të larta.
[1]
Pavarsisht të gjitha problemeve paraprake dhe kritikave të shumta, në një zonë rurale
arkitekti arriti të krijoj një objekt universal të shfrytëzueshëm nga të gjithë e që
përmbanë elemente sakrale.

[1]- Richard Stockton Dunlap Reassessing Ronchamp: The Historical context,
architectural discourse and design development of Le Corbusier’s Chapel Notre Dame
du Haut London 2014
[2]- Lee Jenkinson, André G.P. Brown, Frank Horton Architectural design and drawing
Liverpoop 2000
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8.2 ARKITEKTURA E RONCHAMP-it

Çfarë e frymëzoj Le Corbusier për projektimin e kishës, ndonjë anije, zog, kapelë e
murgeshës, duart që u lutën?

Figura 1: Frymëzimet e Le Corbusier
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Figura 2: Skica nga Le Corbusier në lidhje me Ronchamp

Objekti është relativisht i vogël, me mure betoni të trasha mirëpo ka edhe pjesë nga guri
të cilat kanë mbetur nga kisha origjinale, çatia mbështetet në shtyllat e futura në mur si
një anije duke valëzuar në mes rrymave të erës në maje të malit. Pjesa kryesore përbëhet
nga dy membrane të betonit me trashësi nga 6 m që janë të ndara nga një hapësirë prej 2
m, duke formuar guaskën që është pjesë e çatisë. Kjo është e mbështetur në pajandra të
shkurtëra të cilat e përforcojnë muret e vjetra nga guri të Vosges ku më parë ka qenë
kisha e vjetër. Format e kurbëzuara janë të llogarituara për të siguruar stabilitet në këtë
ndërtim të vështirë. I gjithë objekti bazohet në modularin e artë. E kemi rastin tek pika
më e ulët e kulmit është 4.52 m lartësi. Ky numër (4.52) mund të shihet si 2 x 2.26 ,
numër i cili është pjesë e modularit të artë. Guaca e gaforrës është ajo e cila e inspiroj
arkitektin për punimin final të çatisë. [1]
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Muri jugor është krijim në vete. Ka formë konkave dhe këtu kemi trashësi betoni prej 50
cm, muaj të tërë Le Corbusier kaloj duke u munduar që të përfeksionoj këtë mur të
jashtëm. Ajo çka ai krijoi fillon nga pika e fundit në lindje (të jep përshtypjen si të ishte
vazhdimësi e tokës), dhe zgjërohet deri në 3 metra trashësi nga pjesa perëndimore. Muri
jugor që është i mbushur me dritare të thella, dhe disa prej tyre edhe me ngjyra. Këto
janë përdorur për krijimin e ndriqimit në enterier, pjesë e cila do të diskutohet më
poshtë.
Forma e Ronchamp-it fillon nga motivi i parabols akustike, duke luajtur rol në murin
lindor për të reflektuar zërin nga altari i jashtëm për pelegrinët e mbledhur në kodër.
Është pjesë ku madhështia dhe volumiteti i kulmit vihet në pah më së miri. Thjeshtë,
forma gjeometrike e Le Corbusier ka dhënë rrugë delikate, me kthesa, formë "natyrale",
duke e çuar në përshkrimin e këtij objekti, si ndërtesa e parë post-moderne.
Pos kësaj ai e ka përdorur edhe simbolikën , si në shembullin vijues:
Pjesa e altarit ka lartësinë 4.52 m përmes së cilës paraqitet “puthja” e qiellit me tokën.
[1] Rrjedhimisht simbolizon takimin e njeriut me Zotin.

Figura 3: Katër dukjet e kishës
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Sikur të mos mjaftonte kjo, Le Corbusier rriti kompleksivitet edhe më tej. Enterieri
është modest, ka vetëm disa stolë në pjesën jugore. Muret lakohën, kulmi lakohet madje
edhe dyshemejat është e lakuar drejt altarit, duke e ndjekur formën e kodrës. Disa pjesë,
në veçanti pjesa ku enterieri dhe eksterieri i altarit pushon, janë nga guri i bardhë nga
Bourgogne, siç janë edhe vetë altarët. Kullat janë të ndërtuara nga guri dhe janë të
mbuluara me kupola çimentoje. Elementet vërtikale të kishës janë të mbuluara me llaç
të bardhë të pastërtisë. Muret e brendëshme janë të bardha, tavani hiri, stol druri afrikan
krijuar nga Savina, stoli i bashkësisë është nga hekuri i përpunuar nga shkrirtorja e
Lure-s.
Në lëvizjen e fundit të simbolikës, Le Corbusier mbushë pjesën e brendshme të murit
me rrënojat e kishës së vjetër që ka mbetë në lokacion. Guri i saj përforcohet me beton
dhe kështu kisha e vjetër dhe e gjithë historia e saj do të jenë pjesë e kishës së re.
La Touretë një tjetër objekt i Le Corbusier-it ndërtuar në fund të ’60-ave ashtu si edhe
Ronchamp u ndërtua si objekt dedikuar religjionit. Shfrytzueshmëria e saj është si kishë,
vendbanim dhe hapësirë për mësim feje. Ajo që u kërkua nga arkitekti ishte të projketoj
një strehë qetësie për njëqind trupa dhe zemra.
Qëllimi i Le Corbusier ishtë “të ju jep prifterinjëve atë çka njeriut tani i duhet më së
tëpërmi: Qetësi dhe paqe”
Ashtu si Ronchamp edhe La Tourette është bërë hapësirë pelegrinazhi e shfrytëzuar jo
vetëm nga priftërinjët për arkitivitete të tyre por nga të gjithë. Si objeket i gjithi është në
bazë të sistemit Modular. Brutalizmi u bë pikë e pandashme e projekteve të tij të
vonshme.
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Figura 4: Dukja e fasadës së Sainte Marie de La Tourette

Për dallim nga Ronchamp këtu duket se arkitekti e fut në funksion pikën e tij të
dikurshme, pilotis. Këtu shtyllat janë pikë e fuqishme që vëhen në pah e janë të
vendosura në pjesën e brendshme të fasadës së përbërë nga xhami horizontal. Një lidhje
tjetër me Villa Savoye edhe pse për nga konteksti janë shumë të ndryshme njëra me
tjetrën, e kemi promenadën që është përdorur edhe këtu dhe është ndër promenadat më
të mira që kemi. E vendosur tek rampa në pjesën e hyrjës e cila të jep qasje drejtë
errësirës për të përfunduar në pjesën e murit me ngjyra. [2]

[1]- Justin Hershberger, Sarah McArthur Nix Fellowship Concrete Investigations 2010
[2]- Faundation Le Corbusier Le Corbusier: Le Couvent Sainte Maria de La Tourette
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8.3 NDRIÇIMI DHE POLIKROMIA

Drita ishte themelore për mënyrën arkitektonike të Le Corbusier. Në “Veres une
architecture”, ai tha: “Arkitektura është e shkathët, e saktë dhe një lojë madhështore e
volumeve të sjellura në dritë” [1]. Gjatë karrierës së tij ai ka zhvilluar dhe rafinuar
stratëgjitë e tij të ndriqimit. ”unë kam përdorur dritë mjaftueshëm, siç edhe keni mundur
ta vëreni. Drita për mua është baza themelore e arkitekturës. Unë kompozoj me dritë.
Në mënyrë që të kuptoj poetikën e shejtë të ndriqimit në Ronchamp, mjedisi ka analiza
cilësore dhe kualitative [2]. Materialet kanë nevojë për dritë për të shfaqur vetën
tërësisht . Mënyra e veçant e trajtimit të dritës e mundëson që një enterier të jetë i
veçant, ndryshe do të ishtë vetëm një kub i errët”. Pra vet struktura është ajo që i jep
madhështi ndriçimit, dhe ndriçimi jetë strukturës.
Nga pjesa e poshtme e fushës, Ronchamp definohet nga muret e kurbëzuara dhe nga
kulmi. Të jep përshtypjen që ajo po rritet drejtperdrejt nga kodra, por në momentin kur
arrin ti qasesh objektit brenda, muret dhe kulmi nuk janë më pjesa thelbësore e objektit,
tani është drita ajo e cila e definon dhe i jep kuptim gjithçkaje rreth këtij objekti.
Qëllimi i objektit është që njerzit të gjejnë paqe dhe këtë Le Corbusier e arrit sidomos
me mënyrën e përdorimit të dritës. Ai arrit që këtë hapësirë ta shëndrroj në një vend
kënaqësië, misteri, kaos e paqe. Le Corbusier qëllimisht dëshironte që hapësira të ishte
medituese dhe reflektive.[3]. Efekti i dritës është ajo e cila i jep kuptim dhe e ngjall
cilësitë ekspresive dhe emocionale të cilat krijojnë ndjesi më të larta në aktivitet fetare.
Muri është ai i cili na ndan dritën nga errësira. Përmes saj në hapësirën e mbrendëshme
arrihet madhështia e objektit, duke lejuar dritën dhe duke krijuar hijet. Inspirim kryesor
arkitekti e pati Akropolisin në Athinë. Gjatë udhëtimit që e bëri në moshë të re, pjesën
më të madhë të skicave ia kushtoj Akropolisit. Pikë kryesore e pati ndriçimin dhe
mënyrën e krijimit të lojës “hije - dritë”.
E veçanta e hapësirës, varet nga mënyra se si arkitekti arrinë të menaxhoj ndritën që e
sjellë në hapësirë. Le Corbusier ka arritur të përdorë ndriçimin natyral në mënyrat më
artikulare. Për arsye të dizajnimit të veçantë të dritareve, në brendësi fitohet madhështia
përmes ndriçimit asimetrik, dhe njëkohësisht fitohet një ndriçim i butë dhe indirekt.
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Poenta nuk është vetëm të sigurohet ndriçim, por çfar lloj ndriçimi do të futet brenda
hapësirës. Ndriçimi horizontal paraqitet në mes të murit dhe çatisë. Është ndriçim me
ndërprerje dhe më pak i shëndritshëm. Secila pjesë e murit ka trajtim të ndryshëm të
dritës, e pika që i bashkon është ndriçimi horizontal i cili të jep përshtypjen si te jenë
traje nga qelqi. [4]
Nga muri jugor fitohet drita më e madhe. Hapjet në murin jugor janë të pjerrëta në
shkallë të ndryshme për të mundësuar ndriçim në kënde të ndryshme. Të gjitha dritaret
janë të madhësive të ndryshme të shpërndara në mënyrë të parregullt nëpër mur. Mirëpo
thuhet që Le Corbusier këmbënguli që format dhe struktura janë totalisht të bazuara në
prerjen e artë [1].

Figura 5: Muri jugor

Parregullësia e dritareve në muret e trasha mundësojnë depërtimin e dritës së zbehtë,
por emocionuese dhe sjellë ngrohtësi brenda këtij objekti të ftohtë, duke u zgjëruar më
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tej nga ndriçimi indirekt i cili vjen nga tri kullat. Në pjesën jugore është kulla e lartë e
cila në pjesën e sipërme ka hapje për të mundësuar ndriçmim poshtë hapësirës. Ajo e
cila e ndanë dritaret nga kulla është hyrja kryesore.
Në murin prapa altarit, efektet e ndriçmit janë të krijuara në model pika-pika, të
ngjashme me një natë me yje, të cilat udhëheqen nga një hapje e madhe mbi kryq e cila
e lëshon përmbytje të dritës, duke krijuar një imazh të fuqishëm fetar si dhe një përvojë
transformuese. Në këtë hapjë katrore ndodhet statuja e Virgjërës Mari e cila shfaqet si
një siluetë.
Në pjesën veriore i kemi të vendosura edhe dy kulla tjera , të cilat poashtu janë të pasura
me hapje nga pjesa e sipërme dhe janë përballë njëra-tjetrës. Kullat janë me të njëjtin
material si muri, për tu përfunduar nga kupollat e cimentos. Këto janë të pasura edhe me
hapje të vogla, për të mundësuar ndriçim tek pjesa e korit.
Pjesa perëndimore është e vetmja anë e cila nuk ka asnjë hapje
Ngjyra mund të ndryshoj përceptimin e hapësirës. Ngjyrat e qelta reflektojnë më tepër
ndriçim dhe mundësojnë që hapësira të shfaqet më e madhe. Përderisa ngjyrat e mbyllta
tentojnë të absorbojnë sa më tepër dritë dhe mundësojnë që hapësira të duket shumë më
e vogël në dimenzione.
Ngjyra e cila bie në dritaret e ngjyrosura, reflekton varesisht nga ngjyra të cilën xhami e
bartë. Përkrah saj rëndësi shumë të madhe ka edhe pozita e diellit, varësisht a është
dielli në lindje apo perëndim, ashtu krijohen edhe ngjyrat në hapësirat e brendeshme. [3]
Ngjyra në kishë varion nga e lehta deri tek e errëta. Të bardhën e kemi ngjyrë
dominante. Ndriçimi natyrorë përmes hapjeve mundëson krijim e hijeve dhe nga nuance
e badhë kalon në hiri, e varësisht nga lëvizja e diellit di të krijoj edhe pjesë shumë të
errëta. Tavani dhe dyshemeja krijonë një kontranst të madhë në dallim nga sipërfaqet
vërtikale të cilat një pjesë të madhe të ndriçimit e fitojnë nga lartë, dhe të japin ndjesinë
si po mundohen të çlirohen nga hijet e errëta.
Xhami që mbyllë dritaret në pjesën jugore, kryesisht është i dekoruar me ngjyra tipike
corbusieriane: E kuqe, e gjelbër dhe e verdhë. Këto njolla rrezatojnë si Rubies,
Emeralds dhe Amethysts dhe veprojnë si byzhinteritë e murit dhe njëkohësisht të jep
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ndjesinë si kulmi po noton nëpër hapësirë. Këto ngjyra mundësojnë që edhe sipërfaqja e
bardhë në këtë pjesë jugore të ndryshoj nga pjesët tjera.
Rrezet e dritës i japin mundësi objektit të thotë më tepër rreth vetës dhe i shfaqin asaj
jetën të cilën i mungon.

Figura 6: Ndriçimi në hapësirë e brendëshme.
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Figura 7: Muri jugor dhe dera e pikturuar nga Le Corbusier

Dera e dekoruar është piktuar nga vetë Le Corbusier: duart e hapura, yll, piramidë, liqe,
shi dhe re. Jo rastësisht pjesë e derës janë edhe tri ngjyrat e Le Corbusier: e kuqe, e
verdhë, e kaltër. Në këtë rast e kaltërta dhe e kuqja përfaqësojnë të kundërtat. Aktualisht
dera është jashtë përdorimit, hyrja për në objekt mundësohet nga hyrja kryesore, hyrja
nga pjesa jugure.
Ecja e vizitorëve është e drejtuar drejtë ndriçimit. Lyle H.Taylor dhe Eugene W. Socov,
më 1974, bënë një eksperiment në lidhje me ndriçimin duke ju përgjigjur pyetjes: A
mundet ndriçmi apo sipërfaqet e ndriçuara me e stimulu personin të lëviz drejt saj,
përderisa ai ka edhe mundësi të tjera të lëvizjës nëpër hapësirë? Rezultatet e saj ishin të
qarta, përqindja më e madhe e njerzve u përqëndrua në zgjedhjen e pjesës me ndriçim
më të lartë edhe pse nuk ishin të kufizuar në lëvizje.
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Ndriçimi është një faktor i rëndësishëm i cili “cakton” linjën lëvizëse në hapësirë. Sfida
kryesore është kombinimi në mes ndriçmit dhe funksionalizimit të objektit.

[1]- Lee Jenkinson, André G.P. Brown, Frank Horton Architectural design and drawing
Liverpoop 2000
[2]- Conference on Passive and Low Evergy Architectyre The Poeticsof Sacred Light
Dublin 2008
[3]- A study on the Phenomenon of Light As it relates to the Christian Church
[4]- Photographs of light, darkness and space La Tourette 1997
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8.4 BRUTALIZMI

Termi brutalizëm përdoret për të përshkruar një rrymë të veçant të arkitekturës
moderne. Beton arme është zbuluar dhe përdorur nga arkitektët Romak dhe ata të
krishterizmit të hershëm, për ta lënë anash deri në Renesancë. Në fillim të shek. XIX do
të filloj sërish përdorimi i tij, si dhe hulumtimet në drejtim të përsosjes së tij. Shumica e
njerëzve betonin e shohin si një material jo të shoqërueshëm, të vetmuar dhe të
imponuar. S’ka diskutim që betoni mund të jetë gjithë nga këto, por në anën tjetër
ndërtesat nga betoni janë elegante, të çuditshme (kureshtare) por edhe të gjalla.
Fillimisht Le Corbusier përdorë termin material i vrazhët për të përshkruar brut betonin
i cili si material lihet i papërfunduar apo gati i përfunduar dhe pas derdhjes ekspozohet
vizualisht. Si term brutalizëm për herë të parë u përdorë në Angli nga historiani e
teoriticienti i arkitekturës Reyner Banham (apo siç njihet periudha e brutalizmit të ri).
Ai ju referua shkollës së Alison dhe Peter Smithson në Norfolk, Angli. Këta edhe
njihën si arkitektët që përdorën me së tepërmi brutalizmin, por Le Corbusier ishte ai i
cili i dha jetë këtij stili përmes L’Unite d’Habitation në Marseille dhe Notre Dame du
Haut në Ronchamp. [1] Reyner Banham erdhi me definicionin e tij rreth brutalizmit si:
"Imazh i paharruar, strukture shfaqëse e qartë, rëndësia e materialeve natyrale" [2]
Nga këtu rrjedh termi arkitektura brutaliste. Fillet e para të këtij stili i kemi në fund të
viteve ’50-ta e fillimin e të ’70-ve. Jo domosdoshmërisht objekti duhet të jetë i
betonizuar për të qenë pjesë e brutalizmit, apo edhe mund të jetë i betonizuar por jo të
jetë pjesë e këtij stili. Brutalizmi shpesh njihet më tepër si një filozofi e arkitekturës
moderne sesa një stil i saj. Të veçantat e saj janë që materialet lihen të paperfunduara,
në disa raste kemi përdorimin e tullave, dritaret janë kryesisht të vogla, materiale me
pamje të rënda dhe dominuese, si objekte njihen më komplekse me mure të mëdha, me
forma që dinë të jenë rrethore por njëkohësisht edhe kube të drejta si dhe shfaqën me një
siluetë të pazakontë, pra kryesisht kanë karakter masiv pavararësisht nga madhësia e
objektit. Brutalizmi konsiderohet një arkitekturë e gjallë e me forma shfaqëse, duke pas
theks të veçant në materiale, teksturë dhe ndërtim.
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Le Corbusier ishte nxënës dhe punëtor i August Perret. Ai e admironte punën e tij dhe
ndërlidhja në mes arkitekturës dhe konstruksionit i bëri mjaft përshtypje. Këtu edhe
arkitekti mori hapat e parë rreth betonit për tu bërë njëra ndër shtyllat kyqe të kësaj
rryme të re. Ai projektoi disa villa e filloi edhe teorizimin mbi përdorimin e materialit
beton arme, si një kornizë stukturore dhe një teknikë tërësisht moderne.
Le Corbusier në lidhje me Ronchamp shprehet: “Pasi të përfundoj Kisha në Ronchamp
në pranverë të 1955, ajo do të shfaqë atë se arkitektura nuk është vetëm çështje
shtyllash, por e masave “plastike”. Këto nuk janë rregulla shkollore, këto janë liria e
projektimit”. [2]

26

Figura 8: Detal i shkalleve te betonizuara në Ronchamp

Ai përdor gurë dhe allçi për të krijuar forma fluide dhe detaje delikate që kontribojnë në
madhështinë e kishës. Pasi kisha ishte mbi kodër, arkitekti përdorë materialet që
ndodheshin rreth, ndoshta kjo edhe është arsyeja që përdori gurin e mbetur nga kisha e
vjeter, ndoshta simbolika i erdhi pas funksionalitetit!
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Çatia nga brut betoni është lënë e vrazhdë ashtu si vjen nga kallëpi, një natyralitet i
plotë, një brutalizëm i pastër. Kulmi prej betoni është planifikuar me pjerrtësi më të ulët
në pjesën mbrapa, ku një fontanë me formë abstrakte është vendosur në tokë. Kur bie
shi, uji bie nga kulmi dhe poshtë mbi pjesën e ngritur nga betoni, duke krijuar një
fontanë dramatike por natyrore. Kulmi i betonizuar është inspirim tek gaforrja dhe nuk
pushon mbi mure por noton mbi to. Kështu ai krijoj një mur betoni me nuaca të së
bardhës dhe më një kulm të errët e vendosur në maje të një kodre e rrethuar me
gjelbrim.

Figura 9: Detal i pjesës së kulmit

Sipas Banham “Brutalizmi nuk kishte qëllime që të filloj si një stil në arkitekturë por më
tepër si një atmosferë shprehëse dhe shpërthyese ndaj arkitektëve të moralshëm.”
Ky transformim i arkitekturës ishte pa dyshim një sintezë e evoluar jashtë konekstit të
saj si intelektual ashtu edhe artistik. Është periudhë e cila i çliron artistët nga nostalgjitë,
legjendat, mitet, kufizat dhe gjithçka krijohej në baza të ndjenjave personale dhe
produktet e shfaqura ishin totalisht reale dhe të kuptueshme nga të gjithë.
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Kritikët e cilësojnë brutalizmin si stil i pashoqërueshëm, shumë i ftoft, jo human, dhe jo
komunikativ e në disa raste edhe vullgarë. [2] Kritikat rreth brutalizmit ishin kryesisht
rreth pamjes dhe dukje së saj. "Ka pothuajshe pasoja globale që e gjithë arkitektura nga
të '60-at, '70-at dhe '80-at duhet të zhduket nga faqja e tokës sepse është e ashpër dhe
shumë socialiste. Por ne duhet të ruajmë thesarin e tyre si emblema të një përiudhe kur
arkitektura ka qenë e interesuar në gjëra të mira" e thënë nga Rem Koolhas në lidhje me
brutalizmin.
Kritikët argumentojnë se brutalizmi është jo shoqëror dhe jo komunikativ, në vënd që të
jetë i integruar dhe mbrojtës. Poashtu brutalizmi kritikohet edhe nga ana sociale,
historike dhe mjedisi rrethues.
Brutalizmi kishte shume kritika, duke e përfshi Charles, Princin e Wales. Fjalimet e tij
rreth arkitekturës brutaliste fillonin çdo herë me fjalinë "grumbuj betoni".
Theodore Dalrympe, autor e fizicient anglez, rreth strukturës se brutalizmit si
"deformim shpirtëror, intelektual dhe moral". Ndërtesat i quan si "zemër të ftoftë", "jo
njerëzore", "të shumtuara", dhe "monstrume" [3].
Ai deklari se betoni nuk ka elegancë por në vend të saj thërmia e njolla.
Matthew Yglesiastha tha që struktura e betonit në Boston, në qytetin e tij, është "një lloj
vrasje e këndëshme e urbanizmit" [4].

[1]- Alexander Clement Brutalism Post-War British Architecture England 2011
[2]- Flora Samuel Le Corbusier in Detail England 2007
[3]- Theodore Dalrymple The Architect as Totalitarian 2010
[4]- Matthew Yglesias Ugly Buildings 2010
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8.5 AKUSTIKA

Akustika në arkitekturë mund të definohet si studim i prodhimit, shumimit dhe
transmetimit të zërit në dhomë, banesë apo në ndërtesa të tjera. Akustika përmbanë një
rëndësi të madhe në vete. Disa zëra janë të dëshirueshëm dhe është e nevojshme të
zmadhohet apo theksohet më tepër, psh në teatro, salla koncertesh, hapërirat debatuese,
etj., por kemi edhe zëra të padëshirueshëm të njohur si zhurma, dhe ruduktimi i tyre
duhet të jetë në maksimum.
Le Corbusier synonte të formonte një kishë sa më të thjeshtë nga ana strukturale, por që
njëkohësisht t’i plotësonte nevojat e vizitorëve edhe në anën akustike.
Le Corbusier përdorë vetëm strukturat bazike, duke eliminuar çdo mjet të akustikës.
Qëllimi i tij ishte që të krijoj valët e zërit të kontrolluara nga struktura e objektit. Me
këtë ai dëshironte që akustika të arrij në përfeksionizëm, duke i kaluar nëpër të gjitha
hapësirat e kishës, duke përfshirë klerin, altarin stolet dhe pjesën e korit. Muret nuk i
kem vetem si struktura në këtë objekt, ato edhe dinë të jenë përforcues akustik, sidomos
në pjesën lindore ku pjesa e murit arrinë të reflektoj zërin jashtë nëpër fushë përmes
derës së jashtme të altarit. [1]
Problemi i kualitetit të zërit duhet të zgjidhet brenda kufinjëve të reagimeve
psikologjike të personave. Duke e marrë këtë fakt në konsideratë , Le Corbusier ka hyrë
në brendinë e njeriut dhe ka hulumtuar përceptimin ndaj hapësirës dhe formës
arkitekturale. [2]

Vizitorët lartësuan akustikën në Ronchamp duke e vlerësuar si:


Përjetimi i mbushjes së hapësirës me zë është i krijuar nga një jehonë e gjatë.
Prifti dëgjohej nga vizitorët duke kënduar lutjet dhe me ndihmë të jehonës e cila
krijohej nga objekti i cili i shërbente si mjet muzikor



Rrit zërin individual



Ai qëndronte prapa dhe këndonte himnin. Zëri i tij ishte tingëllues , i pastër dhe
pushtues ndaj hapësirës. [2]
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Le Corbusier shprehet në lidhje me Ronchamp se ky është objekt me arkitekturë
akustike i cili arrin të “këndoj” në mes të malit Voges.

[1]- K.B. Ginn, M.Sc Architectural Acoustics 1978
[2]- Frances Sherry Mckay The study of Le Corbusier’s Notre Dame du Haout,
Ronchamp as a twentieth century pilgrimage chapel.
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8.6 MUZIKA DHE ARKITEKTURA

Muzika përshkruhet si art i shfaqjes së emocioneve nga zëri.
Aristoteli (në veprën Politika, VIII) e vlerësonte muzikën si një ndër degët e
matematikës. Por aftësia e kompozitorit dhe shija e tij ndikon drejtperdrejt në të, gjë që
muzikën të jetë edhe art. Gjithsesi, sot pa diskutim që muzika është pjesë e dyjave. Le
Corbusier e ka pohuar lidhjen në mes muzikës dhe formës [1] duke e bërë më
madhështore teorinë për lidhjen në mes arkitekturës dhe muzikës. Rregulla të ndryshme
janë caktuar në bazë të ndjeshmërisë së veshit të njeriut e cila u bë bazë për krijimit e
instrumenteve të ndryshme muzikore [2]. Baza e muzikës sikurse edhe baza e gjithë artit
është dialogu në mes artistit dhe audiencës në cilësinë e kritikëve.
Roli kryesor i muzikës është të prek shpirtin përmes emocioneve dhe ndjenjave
kryesore. Ajo cka mund të ndikoj te kopozitori janë mendimet e tij dhe synimi se u do të
arrij më këtë kompozim. Si faktor tjetër kemi interpretusit, dëgjuesit, mjedisi,
instrumentet muzikore, kënga.
Mjedisi si një efekt i drejtpërdrejt në muzikë, bartë dy pjesë: Vendin dhe hapësirën.
Arkitekti është përgjegjës për ketë pjesë. Ai merr përsipër që hapërisa të jetë e
favorshme për punë. Format e krijuara si ne arkitekturë ashtu edhe në muzikë, nuk e
kanë të njëjtën ndikim mendorë në dy persona të ndryshëm.
Ne mund të dëgjojmë melodi në secilin kat të ndërtesës, duke i shikuar dritaret dhe
hapjet apo edhe hapësirat e zbrasta të prezantuara si qetësi. Arkitektura për dallim nga
muzika është me reale dhe mbështetet në dimenzione e objektiva të prekshme, duke i
përfshi materialet e saj. Nga ana tjetër e kemi muzikën e cila ndikon në shqisë ndëgjimi
dhe arrin të përcjellë emocion përmes saj. Pra përderisa arkitektura përdorë materialet,
muzika përdorë zërin. Arkitektura krijon materiale dhe hapësirë spirituale, e muzika ka
vetëm hapësirën spirituale. Pra këtu kemi një art tre dimenzional, dhe tjetrin një
dimenzional. [3]
Si puna arkitektonike ashtu edhe vepra muzikor përmbajnë një përzirje të ritmit, unitetit,
shumëllojshmëri dhe harmoni. Muzikën mund ta cilësojmë si një çast emocioni i cili
ndikon tek personi i cili përdorë talentin e tij për ta përkthyer atë në një art muzikor.
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Hapjet në pjesën e fasadës jugore janë krahasuar ne përformancat e luajtura në fund
shekullit XIX dhe fillimit të shekullit XX, përderisa fasada komplet ngjason me
pentagramin muzikor. [4]
Gjatë të '50-ave, u krijua një eksperimet me hartë muzikore e fasadave nga kompozitorët
Edgard Varese dhe Karlheinz Stockhausen (Les Grandes Répétitions). Nuk duhet të
harrohet puna revolucionare me tingujt e natyrës nga John Cage dhe Buckminister
Fuller (Sonatas and Interludes). Në këtë sistem të ri shprehës, muzika kishte braktisur
kodet e zakonshme dhe kishte filluar një mënyrë e re e shfaqjes.
Pas hartimit të hapjeve në muret e kishës, u rregullua rrjeta që kishte aksin X, dhe
lartësinë me boshtin Y. Duke e marr diagramin e tastierës së pianos, pjesa horizontale e
rrjetës ishtë e ndarë në nota gjysëm me një varg prej rreth tetë e gjysëm oktava. Ky
infomacion ishtë futur në sistemet software-ike të avancuara moderne të muzikës, dhe
marrja e rezultatit ishte në përputhje me trendet muzikore aktuale të kohës kur është
dizajnuar kisha. [4] Notre Dame du Haut jo vetëm që vepron si kuti prej notave që
lindin brenda kishës, por është vetë origjina e zërit, pothuajse si një dëshmi që verteton
se arkitektura dhe muzika mund të përkojnë në harmoni

Figura 10: Paralelet në mes organizimit arkitektonik (Përdhesa e Ronchamp-it) dhe
organi i dëgjimit, veshit. Tek pjesa e altarit ku lutjet pranohen, përkon me kërmillin ku
impuleset pranohen.
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Figura 11: Karlheinz Stockhausen, Studie II, 1954
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Figura 12: Fasada jugore në Ronchamp

[1]- Sven Sterken Music as an Art of Space: Interactions between Music and
Architecture in the Work of Iannis Xenakis*
[2]- Narjes Falakian, Ali Falakian Study on the relationship between Architecture and
Music
[3]- Khaled Mohamed Deëidar, Amr Farouk El-Gohary, Maged Nabeel Aly, Hebatallah
Aly Salama Mutual relation between music and architecture
[4]- L. Ribichini Notre Dame du Haut, Ronchamp, the shape of a listening 2005
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8.7 PJESËT SHTESË TË KISHËS

Gjatë vizitës së tij në Ronchamp më 1959, Le Corbusier tha: "Faleminderit të gjithë
përdoruesve, une ndjehem i shpërblyer". Ndërsa gjatë inaugurimit të kishës Le
Corbusier u shpreh "Unë doja të krijoja një hapësirë qetësie, lutje, paqe, dhe gëzimi të
brendëshëm". [1]
Pasi që është kishë pelegrinazhi, ka disa njerëz të cilët luten shumicën e kohës, por në
ditë solemne kisha mbushet nga turmat e mëdha (siç jane 15 Gusht dhe 8 Shtator). Për
strehim të tyre Le Corbusier ndërtoj edhe një altar të jashtëm dhe kleri, ku turmat e
mëdha mund të ulen apo të qëndrojnë në këmbë në fushën e gjërë në maje të kodrës.
Statuja e famshme e Virgjërës Mari që shpëtoi nga bombardimet gjatë Luftës së Dytë
Botërore, tani është e vendosur në një lartësi mbi altar, në murin lindor e cila i ka të
bashkangjitura disa vrima-dritare dhe nga vetëm një dritare me madhësi të
konsiderueshme në të cilën është e vendosur Virgjëra Mari me fëmijën të cilën shfaqën
si një siluetë. Përmes kësaj dritare kjo figurë poashtu shërben edhe për altarin e jashtëm
kur të mbahet mesha gjatë pelegrinazhit, do të thotë varësisht a është mesha brenda apo
jashtë hapësirës, kjo statujë do të jetë çdo herë e pranishme.

Figura 13: Pjesa e altarit të jashtëm dhe dritarja ku është e vendosur figura e Virgjërës
Mari
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Në pjesën perëndimore është e vendosur kulla e këmbanave, një konstruksion i thjeshtë
me korniza metali. Kjo përdorët për rituale fetare.

Figura 14: Këmbanat

Në pjesën jugore dhe në një sipërfaqe topografike më të ulët qëndron një volum betoni
në formë drejtëkëndëshë dhe është në kontrast me kishën si për formë ashtu dhe për
ngjyrë. Kjo është vendbanimi i murgjëve, i cili u dizajnua nga Le Corbusier më 1953
për të përfunduar më 1959. Objekti ka dhomën e mësimit, bibliotekë, mensë, kuzhinë
dhe dhomat për murgjit.
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++
Figura 15: Shtëpia për klerikët

Në pjesën veriore e kemi të vendosur një piramidë, e ndërtuar nga mbetjet e kishës
origjinale. Piramida e paqës, një memorial në nderë të ushtarëve të cilët vdiqën për
çlirimin e Ronchamp-it më 1944.

Figura 16: Piramida
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Gjatë viti 2006, u vendos të ndërtohet një manastir afër kishës, pasiqë vendi
frekuentohej çdo herë e me tepër si pjesë e turizmit kulturorë ndërkombëtar. Dhe
motrave të nderit u duhej një qëndrim i përhershëm në atë hapësirë.
Asociacioni Poor Clares vendosi që arkitekt kryesor për ndërtimin e objektit të ishte
Renzo Piano. Një arkitekt Italian i cili më 1998 fitoj çmimin Pritzker dhe 2006 nga
revista Time, shpallet si njëri ndër 100 njerzit me influencën më të madhe në botë.
Ideja për krijimin e manastirit afër Ronchamp të Le Corbusier, fillimisht e tmerroi
Renzo Pianon, kështuqë më bindje të plotë refuzoi kërkesën. Kisha Ronchamp është
njëra ndër objektet më të çmuara të shek.XX, dhe ftesa për të shtuar pjesë shtesë kishës,
për Pianon ishte e njejtë si Parthenonit apo Shën Pjetrit në Romë, ti shtohet një pjesë
postmoderne. Por takimi me motrën Brigitte Singly ndryshoj gjithçka. “ Përderisa motra
Brigitte ishte klientja e ime, çfarë përgjigjje tjetër mund ti thosha?” shprehej Pianoja.
“Ajo ka dashuri të thellë për arkitekturën, peisazhin, hapësirat e shejta, madje edhe për
njërzit pa religjion, si unë. Unë i tregova që ndoshta nuk mund të të ndihmoj për lutje,
mirëpo për qetësi e gëzim të vogël po.”[2]
Piano krijoi një ndërtesë për finesë të qetë dhe spiritual në Ronchamp. “Motra Brigitte
më kujtoi nevojën për qetësi, për natyrë e thjeshtësi” tha ai. “Ajo më kujtoi traditën e
gjatë të arkitektëve që e kishin për të punuar në kishë”[2]
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Figura 17: Manastiri dhe Ronchamp

Ky projekt pati kundërshtim të madh kur planet u zbuluan pas dy vitesh. Arkitektët si
Richard Meier, Rafael Moneo, dhe Cesar Pelli nënshkruan edhe një peticion online për
denoncim të projketit. Ministria e kulturës së Francës e pa të nevojshme miratimin e
planit për ndryshim të monumenteve kulturore i aprovuar nga dizajni i Renzo Pianos.
Piano ishte i njoftuar me të gjitha këto polemika dhe debate intezive të cilat
zhvilloheshin, mirëpo u shpreh që ishte e kuptueshme pozicioni i kritikave në lidhje me
projektin, ai tha:” Për mua Ronchamp është një kryevepër, është njëra ndër vendet më të
bukura për meditim. Nëse ndonjë arkitekt tjetër do e kishte përsipër këtë punë, ndoshta
edhe unë do të isha i brengosur, pra është e kuptueshme”. [2].
Aktualisht kisha ka vizitorë të shumtë, kryesisht rreth një viti afër 80.000 turistë e
vizitojnë, ndërsa famullitarët e përdorin për shërbime të veta gjatë tërë vitit.

[1]- Flora Samuel Le Corbusier in Detail England 2007
[2]- William Jr. Curtis Ronchamp Underminded
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9. KONKLUZIONI

Qëllimi i kësaj pikë është shfaqja e të gjitha fakteve dhe të dhënave të grumbulluara
rreth këtij hulumtimi.
Të gjitha hulumtimet u nxorrën nga anazilat dhe studimet paraprake të kryera në lidhje
me objektin Notre Dame du Haut në Ronchamp e projektuar nga arkitekti Le Corbusier.
U klasifikuan të dhënat dhe fokusi kryesorë qëndroj tek historia, arkitektura, ndriçimi,
akustika e materializimi i kishës, duke i cilësuar si elementet thelbësore të objektit.
Ronchamp është një objekt shfaqës që në vete mban shumë emocione shpërthyese të
arkitektit. Edhe vetë objekti është shprehës dhe depërtues në mes të malit. I pasur më
një horizont në katër anët duke dominuar peisazhi, arrinë t’i tërheqë vizitoret në maje të
malit si hapësirë adhurimi. Poashtu e veçantë e saj është ngjashmëria me Akropolin, ku
gjatë gjihë rrugës të përcjellë peisazhi i bukur i natyrës, por objektin mund të vërehet
vetëm pasi të ngjitet pothuajse e tërë kodra.

Si pika kyçe mund ti cilësojmë:


Thyerja e parimeve personale të arkitektit dhe kalimi në surrealisëm. Edhe pse
ishte befasuese, ai i ofroj shumë arkitekturës, krijoj edhe rrymë e mundësi të reja
kundrejt saj.



Ikja nga projektimi arkitektural tradicional i kishave bërin bujë të madhe por
njëkohësisht i dha një kahje pozitive mënyrës së trajtimit të objekteve dedikuar
religjionit.



Interferimi i ndriçimit natyrore në kënde të ndryshme dhe krijimi i misticizmit si
pikë mjaft e fuqishme e Le Cobusierit.



Përdorimi i materialeve të paststërta si dhe shfrytezimi i materialeve të mbetura
nga kisha e vjetër në lokacion shfaqë natyralitetin, thjeshtësinë e mbi të gjitha
gjindshmërinë në natyrë.



Artikulimi i akustikës është në mënyrë shumë të thjeshtë, por mjaft funksionale,
duke mos lejuar krijimin e padëshirueshëm të jehonës, dhe duke mundësuar një
zë të qartë e të pastër.
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Kisha Notre Dame du Haut është objekt i parregullt, me materiale të pastërta dhe
plotëson nevojat e kërkuara, pra plotësisht funksional. Me thjeshtësi arrihet madhështia.
Le Corbusier la anash standardet dhe “makinën estetike” të tij duke vazhduar me
krijimtari unike dhe duke krijuar influencë të vazhdueshme tek shumë arkitekt, të cilët
ndjeknin hapat e tij, si në formë, funksion, materiale e ndriçim. Oscar Neimeyr është nje
ndjekës dhe promoter i shkëlqyer i idejave të Le Corbusierit. Pastaj Richard Meier,
Peter Eisenman, Michael Graves, Louis Isadore Kahn, Ricardo Bofill, Zaha Hadid,
Rafael Moneo e shumë të tjerë.

Figura 18: Ronchamp si inspirim për objektin“Regium Waterfront” të Zaha Hadid

42

Figura 19: Ronchamp si inspirim për Katedralen e Rafael Monreo

Jo vetëm arkitekt por edhe shumë rryma u mbështetën në punën e arkitektit Le
Corbusier, si Brutalizmi, Racionalizmi, Dekonstruktivizmi, Postmodernizmi. Ky së
bashku me Mies van der Rohe dhe Frank Lloyd Wright janë treshja e arkitektëve që
mbajnë shekullin e XX.
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10.PËRFUNDIMI

Ky punim diplome filloj për arsyje të shfaqjës së njohorive rreth studimeve paraprake
në arkitekturë dhe planifikim hapësinorë. Duke u bazuar këtu arrita të kuptoj që thelbi i
një arkitekture është historia. Siç shprehet edhe Le Corbusier “historia e arkitekturës
është historia e luftës për dritë” Ajo është baza për ndërtimin e mirëfillt të objekteve
arkitektonike. Për të ndërtuar një objekt duhet të jeni sa më racional dhe për të përdorur
racionalizmin në mënyrën adekuate duhet njohori paraprake.
Le Corbusier, i cili me të drejtë njihet si baba i arkitekturës, na mëson që një arkitekt
duhet të jetë fleksibil e funksional por njëkohësisht të arrij kufinjët e rregullave të
kërkuara dhe ti funksionalizoj, duke e pasë për bazë shfrytëzuesin e hapësirës dhe duke
përmbushur kërkesat e kërkuara.

Ai do të kujtohet çdo herë për zotërimin e formës dhe ndriçimit në arkitekturë.

Arkitektura është jetë! Atë e kemi ngado, është pjesë e pashmangshme e tërë jetës së
njerzimit. Ajo edhe e kontrollon mënyrën e jetës së njerëze. Kujdesi ndaj saj duhet te
jetë i pashmangshëm dhe pa histori nuk ka arkitekturë të mirëfillit.

Si përmbyllje të kësaj teze, do e citoja thënjën:

"Arkitektura nuk është më për të ndërtuar forma të thjeshta"
Le Corbusier, "Drejt arkitekturës” 1923
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11. INTERVISTAT

Gjatë këtij studimi ndihmë e madhe ishin intervistat e zhvilluara me arkitektin e
profesorin Arbër Sadiki si dhe enterieristin e profesorin Arion Kabashi. Të dy të
lartëpërmendurit ishin pjesë e vizitës në kishën Notre Dame du Haut në Ronchamp.
Arbëri ishte ndihmë mjaft e madhe sidomos tek pjesa e arkitekturës dhe materializimit.
Sa i përket arkitekturës ka një formë të magjishme, siç i shprehet edhe Arbëri “jo çdo
kush mund ta njoh këtë si objekt të Le Corbusier-it”. Muri jugorë është pika më
madhështore e objektit me gjithë hapjet dhe më trashësitë e ndryshme të saj. Notre
Dame du Haut cilësohet nga ai si objekt i cili arrinë të krijoj afërsinë e njeriut më
Krijuesin, gjë e cila e zhdukë misticizmin në këtë mes.
Arioni, një arkitekt i ri me përfundime master në enterier, në gjithë objektin e
Ronchamp-it si pikën më të veçant dhe vlerën më të madhë e hudhë tek hapësira e
brendeshme dhe mënyra e trajtimit të dritës që e bënë këtë objekt të veçant. Nga Arion
cilësohet si objekt universal, ku edhe ai gjeti qetësi dhe si ojekt tërësisht dedikuar artit.
Në lidhje me lokacionin asnjëra palë nuk kishtë probleme në gjetjen të objektit pasi e
gjithë rruga ishtë e shënjëzuar, por asesi nuk ka mundësi që ndokush të qëlloj rastësisht
afër objektit. Objekti vizitohet vetëm nëse rruga e juaj është e destinuar për atë qëllim.
Si përfundim Arbëri erdhi me fjalinë që ky është një objekt i cili padyshim që është
projekuar nga një arkitektet i pashkolluar (një brum jo shkollor).
Edhe pse kishte kaluar një vit nga vizita e Arionit në kishë, ai ende ishte skeptik në
lidhje me: ”Si ka mundësi që një objekt i tipit sakral të jetë ndërtuar në atë zonë rurale
dhe të “izolohej” më konceptet e mbyllura fetare?!”
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